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Rozdln cesty visegradskùch
dvojat k relativn prosperit




esk republika a Maarsko bezpochyby patÞ mezi vedouc transfor-
mujc se ekonomiky ve stÞedn Evrop. Urit vùrazn podobnosti tchto
ekonomik tak samy vybzej ke vzjemnmu srovnn formou analùzy pÞ-
in spchó obou zem v procesu transformace. Ob zem jsou leny orga-
nizac NATO a OECD, kter jsou mimo jin obecn povaìovny za nutnù
mezistupeË vstupu do Evropsk unie. esk republika a Maarsko maj
pÞibliìn stejnou rozlohu i poet obyvatel, mrn pÞesahujc deset milionó,
strnouc a klesajc populaci i podobnou vùäi HDP, v pÞibliìn vùäi 50 mld.
USD. Ob zem se spän pÞeorientovaly ze zvislosti na obchodu s Rus-
kem na obchod se zemmi Evropsk unie Ð vce neì dv tÞetiny jejich vù-
vozu mÞ na spolenù trh EU, zatmco export do Ruska pÞedstavuje pouze
tyÞi procenta jejich celkovho vùvozu. Finann krize v Rusku v roce 1998
tak mla na ekonomickù vùvoj tchto dvou zem Ð na rozdl od jinùch ze-
m vùchodn Evropy a zem Spoleenstv nezvislùch sttó Ð negativn do-
pady pouze nevùrazn. Zemdlstv, tradin Achillova pata pÞi vstupu 
do Evropsk unie, nelze povaìovat za zaostal odvtv ani v jedn z obou
tchto zem, protoìe na zemdlsk prvovùrob se podl pouze necelùmi
10 % pracovn sly. Obma zemm se podaÞilo pÞithnout vce neì 20 mld.
USD pÞmùch zahraninch investic, coì se per capita nepodaÞilo ìdn jin
zemi v tomto regionu. Stejn vùjimenùch vùsledkó, a to i ve srovnn
s rychle rostoucm Polskem, dosahuj v nzk mÞe nezamstnanosti, po-
hybujc se stle pod hranic 10 %. Skutenost, ìe ob zem byly jiì nko-
likrt oznaeny za jasn favority pÞi vstupu do Evropsk unie, vzbuzuje
zvistiv reakce mn äéastnùch transformujcch se zem. Dalo by se tak
logicky usoudit, ìe spchy Maarska i esk republiky na cest od pl-
novan ekonomiky k ekonomice trìn jsou zaloìeny na vcemn podob-
nùch reformch.
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2000.Tento pÞedpoklad väak nemóìe bùt realit vzdlenjä. K podobn pro-
sperit a vysplosti krely esk republika a Maarsko po naprosto od-
liänùch cestch. Je moìn, ìe v nsledujcch deseti letech, kterùm bude bez-
pochyby dominovat konvergence a dohnn zpadn Evropy, se jejich
pÞstupy sblì. Doposud väak prv na pÞkladu tchto dvou zem Ð jakko-
liv se to móìe zdt pÞekvapujc Ð lze naopak jasn demonstrovat rózn
druhy reformnch politik, kter byly pÞi vytvÞen instituc trìn ekonomiky
ãbez pÞvlastkóÒ v mncm se svt aplikovny.
2. Vliv potench podmnek
PÞestoìe bylo eskoslovensko prómyslov nejvysplejä zem bùvalho ko-
munistickho bloku, zóstvalo aì do samotn sametov revoluce baätou neo-
stalinizmu. Komunistick strana, dostaten pouena Praìskùm jarem
1968, ve svùch rukou pevn svrala nejen spolenost, ale i ekonomickù ìi-
vot, ve kterm nepÞipustila ìdn pokusy o byé jen stenou liberalizaci i
soukrom podnikn. Naopak Maarsko bylo v dósledku postupnùch eko-
nomickùch reforem, kter zapoaly Ð tak Ð v roce 1968, povaìovno za nej-
uvolnnjä st celho sovtskho bloku. V zemi bylo zruäeno tradin cent-
rln plnovn a rozhodovac procesy v jinak pomrn autonomnch
sttnch podnicch byly ovlivËovny prostÞedky finann regulace a vyjed-
nvn. Relativn pragmatick vlda komunistó se nebrnila rostoucm po-
dlóm soukromùch podnikó, zvlät v zemdlstv. To na opltku Maarsku
pomohlo k pozici istho vùvozce zemdlskùch produktó, a to pÞi zacho-
vn bohat domc nabdky Ð kter jiì sama o sob byla tehdy pÞedmtem
zvisti sousednch zem. Posledn roky pÞed politickùmi zmnami Maarsko
dokonce zrychlilo reformy daËovho systmu, bankovnictv, zahraninho
obchodu a podnikn. V porovnnm s eskoslovenskem mlo opravdu zcela
odliän postaven.
Na prvn pohled by se mohlo zdt, ìe politick zmny probhly v obou ze-
mch pomrn obdobn, naätst pokojn Ð odtud vyraz ãsametov revoluceÒ.
Ale skutenost, ìe tento vùraz nebyl nikdy spojovn s politickùmi zmnami
v Maarsku, naznauje fundamentln odliänosti mezi tmito zemmi.
Veskoslovensku doälo krevoluci, protoìe vldnouc komunistick strana
nepochopila, ìe se ona sama mus podlet na procesu demokratizace. S pÞ-
chodem nov elity, pochzejc z neoficilnch undergroundovùch politickùch
struktur, do nejvyääch vldnch pozic po roce 1989 tak doälo k rychlmu
rozkladu komunistick strany. Naopak v Maarsku byl proces demokrati-
zace rychle se reformujc komunistickou stranou veden, a to do znan mry
prostÞednictvm kompromisu s obanskou opozic, kter v zcela pÞevaìujc
vtäin nepatÞila k undergroundovùm strukturm. V pÞpad Maarska lze
tak späe neì o revoluci hovoÞit o vùmn vldnouc tÞdy.
3. eskù model na potku 90. let: konzervativn makroekonomick
stabilizace, masov privatizace, vùznamn inovace
Nov vldnouc vrstva se v eskoslovensku vytvoÞila z bùvalùch profe-
soró a vùzkumnùch pracovnkó, kteÞ se pÞed revoluc pohybovali na okraji
spoleenskho dn. Na zklad jejho rozhodnut byla aplikovna liberln
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dovou äokovou terapii, kter spojovala rozshlou liberalizaci cen a obchodu
s mnovou stabilitou a rozvìnou rozpotovou politikou. Nov politit pÞed-
stavitel mli to ätst, ìe spolenost, kter proìila sametovou revoluci, po-
mrn lehce pÞijmala drsn opatÞen aekonomick strasti jako nutnou cenu
za tyÞi desetilet trvajc äpatn ekonomick Þzen zem. Nov vlda tak
po uritou dobu mohla za veäker trapy obviËovat pÞedchoz komunistickù
reìim. Tato velmi pohodln abezproblmov politick situace umoìnila pou-
ìt i takov opatÞen, kter by teori mohla bùt za normlnch okolnost po-
vaìovna za velmi nepopulrn, kter väak ze zptnho pohledu vedla ke
zmrnn pÞechodnho poklesu vùstupu, a tak napomohla k hladämu pÞe-
chodu od centrlnho plnovn k trìn ekonomice. Stabilizan i liberali-
zan politika se ukzaly bùt obzvlät efektivn, a to v dósledku dvou opat-
Þen: (1) doälo k pÞestÞelen rovnovìnho mnovho kurzu v mÞe vtä, neì
byla nutn devalvace domc mny, a zroveË (2) byla doasn odloìena
mzdov deregulace. Myälenkou, kter stla v pozad tchto dvou opatÞen,
bylo vytvoÞen polätÞe pro eskoslovenskù prómysl, kterù byl pÞes svoji
niìä efektivnost povaìovn za dostaten kvalitn. Tmito opatÞenmi byla
vdom po urit pÞechodn Ð a póvodn zamùälen jako relativn krtk
Ð obdob podporovna exportn konkurenceschopnost eskoslovenskho
prómyslu.
Nicmn toto tmÞ bezchybn makroekonomick pÞizpósoben se z velk
sti opralo o nepochopen skuten situace v podnikov sfÞe. Hrdinov
prvn etapy ekonomick transformace v eskoslovensku Ð a pozdji v esk
republice Ð byli pevn pÞesvdeni, ìe po ukotven soukromho vlastnictv,
jakoìto pteÞe trìn ekonomiky, bude tmÞ väe ostatn fungovat automa-
ticky a bez potÞeby velkùch vldnch zsahó. Tento dosti ortodoxn neoli-
berln pÞstup ml dva hlavn znaky: za prv, v pÞpad privatizace byla
za nejdóleìitjä, ne-li dokonce za jedin dóleìit kritrium povaìovna jej
rychlost; za druh, v tomto obdob byly tmÞ ignorovny mnoh aspekty
mikroekonomick transformace jako napÞ. tvorba instituc, trìn regulace
a dozor, adekvtn politika hospodÞsk soutìe nebo kvalita sprvy ob-
chodnch spolenost. Zanedbn tchto oblast se ukzalo jako osudn, pro-
toìe vedlo k eskalaci nedostatkó schmatu masov privatizace, schmatu,
kter se samo o sob nejev jako äpatn myälenka. Kdyby byla pÞijata a vy-
nucovna Þdn legislativa v oblasti poskytovn informac, ochrany prv
minoritnch akcionÞó a oblastech podobnùch, nedochzelo by v privatizo-
vanùch firmch v takov mÞe ke zneuìvn postaven manaìeró jako in-
sideró. Pokud by byla vas ustavena pÞsn pravidla zkazu vzjemnùch
pójek, tajnùch dohod a transferovho oceËovn, nemuselo dochzet k ta-
kovmu rozsahu tunelovn podnikov sfry. Pokud by byly velk banky
zprivatizovny mnohem dÞve, mohla se vùrazn zlepäit sprva investinch
fondó tchto bank. Ani pojem bankovn socializmus, ani pojem tunelovn
by nepÞiäly na svt, pokud by masov privatizace probhla zroveË s Þd-
nou tvorbou instituc. Slovnk ekonomick transformace by tak byl sice ochu-
zen, ale esk spolenost by moìn nezaìila tolik zklamn.
Vznik a podoba róznùch schmat kuponov privatizace mly bùt tma-
tem akademick diskuze uznvanùch eskùch, slovenskùch, ale i ostatnch
zpadoevropskùch a vùchodoevropskùch vdcó a intelektuló. òpln a po-
mrn rychl implementace kuponov privatizace v eskoslovensku byla
ist politick rozhodnut. Nemlo by se zapomnat na mezinrodn souvis-
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mch stÞedn Evropy byla stle jeät pÞtomna sovtsk armda. Zvlät
Praha se obvala, ìe by se bùval komunistick nomenklatura mohla za po-
moci dalä vojensk intervence podporovan sovtskou armdou znovu po-
kusit o obnovu neostalinizmu. Nov demokratick vlda, kter musela po-
tat se väemi eventualitami, se snaìila o maximln ztìen, i dokonce
znemoìnn tto obnovy, a to prostÞednictvm veÞejn a próhledn nabdky
bùvalho sttnho majetku kaìdmu obanovi zem. Zkladnm kritriem
se tak stala rychlost. Ideologick pÞesvden se skloubilo a vzjemn posi-
lovalo s politickùmi potÞebami a s nutnost.
4. Maarskù model potku 90. let: dókladn restrukturalizace mik-
roekonomick sfry bez makroekonomick stabilizace
Bylo by tìk nalzt rozdlnjä cesty, neì byly ty, kter si na potku trans-
formace vybraly nov vldnouc elity Maarska a eskoslovenska. Jak jiì
bylo uvedeno vùäe, prvn dv eskoslovensk vldy zavedly pÞsn, konzis-
tentn, efektivn a spän opatÞen makroekonomick stabilizace, zatmco
na mikroekonomick rovni zahjenm masov privatizace tmÞ väechny
dóleìit reformy jednoduäe ignorovaly. Naopak prvn demokratick ma-
arsk vlda provedla pomrn obshlou reformu podnikovho a finannho
sektoru vetn modernizace prva, dókladn regulace a dohledu v oblasti
politiky hospodÞsk soutìe, finannho zprostÞedkovn, vstupu do podni-
kovho sektoru i jeho opuätn, dle zahjila skutenou privatizaci zaloìe-
nou na tradinch metodch, podnikla rózn opatÞen podporujc pÞm
a portfoliov investice, mal a stÞedn podnikn atd. Souasn ale odkl-
dala jakùkoliv vùraznù krok v oblasti makroekonomick stabilizace.
PÞiny, kter vedly k volb takto odliänùch cest, mohou bùt spatÞovny
ve vùrazn rozdlnùch vùchozch podmnkch obou zem, vetn rozdlnho
spoleenskho póvodu vùznamnùch lenó nov vldnouc elity. Tato rozdl-
nost je do znan mry vysvtlovna odliänou histori apovahou komunizmu,
kterù Ð pÞinejmenäm od pÞelomovho roku 1968 Ð v tchto zemch pÞevl-
dal.
Nedostatek zkuäenost z revoluce Ð a moìn späe neschopnost si ji pÞed-
stavit Ð se ukzal pro Maarsko ponkud smäenùm poìehnnm. Je prav-
da, ìe ãguläovù komunizmusÒ v kombinaci s tmÞ pÞtelskùm stÞdnm
strì mezi vldnoucmi elitami byl vùhodnùm odrazovùm móstkem pro
dalä urychlovn jiì probhajcch strukturlnch reforem. Na druh stran
tato situace nebyla pÞzniv pro velk jednorzov pÞizpósoben na makro-
ekonomick rovni. áokov terapie snaìc se odstranit finann nerovno-
vhu na makrorovni a zvlät pak pÞliän rozpotov utrcen financo-
van neudrìitelnou vùä zahraninch pójek, nebyla jako moìn Þeäen
vóbec zvaìovna.
V tomto ohledu existuj pÞinejmenäm tÞi zkladn dóvody selhn prvn
maarsk demokratick vldy. Za prv, sloìen a póvod nov vldy v ìd-
nm pÞpad neumoìËovaly zpracovn a implementaci modernch makro-
ekonomickùch politik. PÞedn lenov vldy i vldnouc strany obecn opo-
mjeli, i snad dokonce zmrn ignorovali trìn ekonomiku. Vtäina tchto
lid se nikdy nepohybovala v undergroundu, naopak poslednch dvacet pt
let socializmu si celkem pohodln ìila v oficiln urenùch mezch. Pro-
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spolcch vùhody stejn jako samotn nomenklatura.
Za druh, väeobecn politick klima nedovolovalo svalovat potìe, jeì se
objevily v dósledku novùch opatÞen, na pÞedeälou vldu, neboé ta byla
znan cenna za hladkou a nekrvavou transformaci. Navc, nov elita ud-
lala velkou chybu, kdyì msto toho, aby ve volebn kampani elila realit
a odvìila se Þci pravdu, zahjila zvod lbivùch slibó. Kdyì se nov vlda
pól roku po pÞevzet svho Þadu konen pokusila udlat nkolik cenovùch
zmn, kter mly zamezit krvcen sttnho rozpotu, byly tyto zmny vn-
mny jako drastick a spän kampaË obansk neposluänosti spojen
s nkolika silninmi blokdami vldu natolik zastraäila, ìe se na celù zby-
tek svho trvn jakkoliv dalä snahy o rozpotov zmny vzdala.
Za tÞet, maarsk ekonomika byla jiì pÞed politickùmi zmnami natolik
liberalizovan, ìe potÞebu jakhokoliv äokovho Þeäen nemla. Vtäina cen,
domc i zahranin obchod se voln pÞizpósobovaly poptvce a nabdce;
krom nkolika dóleìitùch statkó dlouhodob spotÞeby, jako byly napÞklad
automobily, telefony nebo bydlen, se v Maarsku nevyskytovaly vùrazn
deformace nebo nedostatky na spotÞebitelskm trhu a jiì vóbec neexisto-
val pÞevis nabdky penz. Rozdl mezi oficilnm a vzanùm mnovùm kur-
zem byl menä neì 10 %. PÞesto väak se maarsk ekonomika netäila dob-
rmu zdrav, a to kvóli pÞliänùm rozpotovùm vùdajóm, kter byly fi-
nancovny nadmrnou a neudrìitelnou vùä zahraninch pójek. Za tchto
okolnost sice neexistovala potÞeba äokov terapie, aväak za nezbytn
aopravdu oprvnn bylo povaìovno klasick utahovn mnov afiskln
politiky.
Je smutn, ìe vtäina lid Ð a to vetn renomovanùch zpadnch eko-
nomó Ð tyto dva pÞstupy zamËovala. Zatmco zpadn ekonomov kri-
tizovali maarskou vldu za to, ìe neprovedla äokovou reformu, samot-
n maarsk vlda nepovaìovala za potÞebnou ìdnou makroekonomic-
kou stabilizan politiku, a tak byla tato stabilizace odsouvna aì do roku
1995.
Ve svtle zmiËovan neinnosti a vhn na makrorovni je tìko po-
chopiteln, pro a jakùm zpósobem se maarsk vld podaÞilo zavst z-
sadn a tvrd reformy na rovni podnikó. Odpov se opt skrùv v poli-
tice a ideologii. Zatmco esk elita se obvala znovunastolen neostaliniz-
mu, a proto se snaìila o vytvoÞen zcela novho fait accompli, a to i za cenu
povrchovùch a poloviatùch reforem na mikrorovni, maarsk vldnouc
elita se obnovy neostalinizmu neobvala ani na okamìik. V t dob jiì v bù-
val komunistick stran Maarska probhl neuvÞitelnù proces demokra-
tizace a nebyl zde nikdo vùznamnù, kdo by se mohl stt eventulnm vód-
cem sttnho pÞevratu. Ve skutenosti mla nov vldnouc tÞda zcela
jinho a mnohem silnjäho nepÞtele neì v t dob opozin socialistickou
stranu. Byla to vrstva manaìeró, kter ovldala tisce osamostatËujcch
se, ale pÞesto stle sttnch podnikó. Spontnn privatizace rychle postu-
povala, a to na velmi kÞehkùch zkladech novùch obchodnch zkonó. Nov
demokratick vlda musela zastavit tunelovn, kter se rychle a tmÞ
bez vùjimky v mezch zkona äÞilo. Masov privatizace, kter by vedla
k formlnmu pÞesunu majetku do rukou tiscó ekonomickùch amatró, ale
ve skutenosti by ponechala moc v rukou ãrudùch baronóÒ, byla povaìovna
za neuskopojiv Þeäen. Navc ani bezplatn distribuce aktiv pÞi masov
privatizaci pÞi souasnm ponechn velkho objemu zvazkó vrukou vldy
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tuaci nasazenm jedin skupiny investoró, kter se zdla bùt silnjä neì
tÞda souasnùch manaìeró, totiì vyuìitm zahraninch strategickùch in-
vestoró.
Rozhodnut prvn demokratick maarsk vldy pouìt pro ely priva-
tizace tradin prodeje a vyhnout se masov privatizaci se ukzalo bùt jed-
nm z nejlepäch Ð nebo moìn jejm nejlepäm Ð rozhodnutm vóbec. Tento
fakt je o to dóleìitjä, ìe tato cesta byla za hranicemi Maarska velmi kri-
tizovna. Nikoho nepÞekvap, ìe zatmco neuvÞitelnù spch eskosloven-
sk ekonomiky byl domcmi vldami neustle zdórazËovn, maarskù ex-
periment byl vùznanùmi eskoslovenskùmi a (pozdji) eskùmi pÞestaviteli
pÞehlìen a povaìovn za naprosto neadekvtn. A nejen to. Maarsko bylo
velmi asto zavrhovno i vùznamnùmi odbornky mezinrodnch finannch
instituc a pÞedstaviteli zpadnch akademickùch kruhó.
5. esk republika Ð Rychlù rozvoj a pd: nepÞirozenù róst v letech
1994Ð96 nsledovanù reces v letech 1997Ð99
V roce 1994 se esk ekonomika rychle vzdalovala transforman recesi.
Rychlù hospodÞskù róst v letech 1994Ð96 se zdl bùt konenùm dokladem
toho, ìe esk transforman strategie byla sprvnou a nleìitou volbou.
Byl to tmÞ zzrak: inflace se pohybovala v jednocifernùch slech, neza-
mstnanost zóstvala v porovnn s transformujcmi ekonomikami i se z-
padoevropskùmi zemmi velmi nzk, mnoho podnikó zaalo v dósledku
obrovskùch objemó investic, kter byly financovny domcmi a zahrani-
nmi pójkami, vykazovat róstov tendence. PÞestala bùt uplatËovna
mzdov regulace, väeobecnù optimizmus zachvtil nejen vldnouc vrstvu,
ale tak dalä vùznamn vrstvy esk spolenosti. V nejvyääch vldnoucch
kruzch se objevil a pÞevldl pocit sebeuspokojen, obas pÞechzejc aì
v aroganci.
Bohuìel, tento zzrak se brzy ukzal jako pouhù pÞelud. Pelivù pozoro-
vatel mohl skutenost, ìe tento róst m chatrn zklady, odhalit jiì na jeho
potku. Za prv, pÞestoìe po celou dobu byla oficiln udrìovna penìn
stabilita, rychle rostouc objemy mezipodnikov zadluìenosti jasn nazna-
ovaly, ìe restrikce penìn politiky nebyla zdaleka tak vùrazn. Za druh,
opatrnost v rozpotov politice se ve svtle rostouc mry mezipodnikov za-
dluìenosti sttnch podnikó stala ponkud iluzornm a umle vytvoÞenùm
oznaenm. Za tÞet, velmi uvolnn vrov politika velkùch polosttnch
bank vedla k optovnmu nabalovn nesplcenùch vró v jejich etnch
knihch, kter byly tsn po politickùch zmnch jiì jednou od tchto vró
oiätny. Banky se prostÞednictvm investinch spolenost staly faktickùmi
vlastnky velkùch kolosó eskho prómyslu, a proto pro n nebylo jednodu-
ch tmto podnikóm dalä pójky odprat. Banky vÞily, ìe jakmile podniky
pomoc obrovskùch investic do obnovy technologi zvùä domc produkci i vù-
vozy, budou tyto pójky splaceny. Tolik oekvan zlepäen kvality a trìnho
chovn jednotlivùch spolenost se väak kvóli absenci adekvtnho Þzen
bank i samotnùch prómyslovùch podnikó nedostavilo. Naopak situaci zhor-
äoval mrn nepÞtelskù postoj vldy vói pÞmùm zahraninm investicm.
Tento postoj vedl k tomu, ìe zahranin profesn a strategick zjmy proni-
kaly do vùroby a Þzen velkùch a kdysi prestiìnch eskùch firem jen nevù-
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razn. V iluzi se promnilo oekvn, ìe rozdly v technologich i produkti-
vit mezi zpadn a eskou produkc zmiz ve velmi krtk dob.
NejzÞetelnjäm dókazem toho, ìe tato uml ekonomick prosperita je
ve sv podstat velmi slab, byl velmi rychlù róst obchodnch deficitó a de-
ficitó bìnho tu v letech 1995Ð1996. Vùrazn zhoräen vnjä rovnovhy
ukzalo, ìe tento ekonomickù róst nebyl udrìitelnù. Vùjimen otevÞenost
eskho mnovho systmu s mechanizmem pevnho mnovho kurzu vy-
tvoÞila z domc mny velmi atraktivn a tmÞ bezchybnù cl spekulativ-
nho toku.
Na potku roku 1997 konen pÞiäla chvle pravdy. Vlda byla nucena
pÞedstavit dva ãbalkyÒ opatÞen, kter mly snìit domc poptvku,
acentrln banka musela opustit pevnù mnovù kurz koruny. PÞestoìe vld-
nouc strana i vlda se do posledn chvle zoufale snaìily o zlepäen prv-
nho a regulatornho rmce esk ekonomiky a zroveË se pokouäely pro-
dat nkolik velkùch eskùch firem do rukou zahraninho partnera, kterù
by s sebou pÞinesl potÞebnù kapitl i sprvu podnikó, byl psychologickù
i politickù äok natolik velkù, ìe vldnouc pÞedstavitel ztratili velkou st
sv dóvryhodnosti. Objevila se jasn touha po ãstÞdn strìÒ na vldn
rovni.
Udlosti, kter nsledovaly po mnov krizi v kvtnu 1997, jsou nedvnou
histori. Nejdóleìitjä je, ìe jak doasn vlda pod vedenm Josefa Toäov-
skho, tak menäinov vlda Miloäe Zemana konen pÞistoupily k zahjen
reforem vedoucch k modernizaci mikroekonomick sfry. Bez velk pompy
byly tradin cestou zprivatizovny velk banky a nefinann spolenosti.
Vùraznou mrou se zlepäil prvn a regulatorn rmec hospodÞsk soutìe,
bankovnictv, kapitlovùch trhó, platebn neschopnosti, oblasti nemovitost
a veÞejnùch statkó atd. PÞestoìe existovaly na stran jistùch levicovùch sil
vìn snahy ozahjen revitalizace mnoha obÞch podnikó zpracovatelskho
prómyslu, kter by byla zcela kontrolovna a financovna vldou, pÞm
vldn zsahy do oblasti dluhó a nekvalitnch aktiv se vùrazn snìily. Dó-
kladn restrukturalizace na podnikov rovni tak vede k postupnmu a po-
mrn rychlmu odstraËovn vtäiny deformac zpósobenùch masovou pri-
vatizac. Nov generace vysoce kvalifikovanùch manaìeró se jasn zodpo-
vd skutenùm vlastnkóm a mnohem lpe zastoupenùm menäinovùm ak-
cionÞóm a pÞistupuje k tvrdùm rozhodnutm. Zatmco dÞvjä vùjimen
nzk mra nezamstnanosti byla znakem pomal i späe neexistujc re-
strukturalizace, souasn rostouc nezamstnanost v esk republice je po-
zitivnm dókazem ozdravnùch restrukturalizanch zmn. V neposledn
Þad do esk republiky v poslednch dvou letech pÞiteklo obrovsk mnoì-
stv pÞmùch zahraninch investic; to jen zvyäuje nadje, ìe by esk re-
publika mohla znovu zskat postaven modern a vyspl prómyslov pev-
nosti v srdci Evropy.
6. Maarsko Ð Makroekonomick stabilizace v letech 1995Ð1996 ve-
douc k udrìitelnmu hospodÞskmu róstu v obdob 1997Ð2000
V dob krize mexick pesety na konci roku 1994 byly odbornky Mezin-
rodnho mnovho fondu pÞipravovny a v zkùch kruzch kolovaly tajn
seznamy zem, kter mly nsledovat osud Mexika. Maarsko se na tchto
seznamech objevilo mezi prvnmi tÞemi kandidty. Nov stÞedo-lev koa-lice, kter byla u moci teprve pól roku, se hrozc krize evidentn obvala
a snaìila se obraz Maarska ve svt vylepäit prohläenmi o tvrd stabili-
zan politice. Aväak jakmile si vlda uvdomila, ìe makroekonomick sta-
bilizace s sebou nevyhnuteln nese nkter velmi nepopulrn sporn
opatÞen, zoufale se snaìila zatek tchto zmn odkldat. Novù minister-
skù pÞedseda napÞklad zaslal dopis svmu dlouholetmu pÞteli Helmuthu
Kohlovi, v nmì nmeckou vldu ìdal o pójku 1 mld. DEM. ëdost se sa-
mozÞejm setkala s kladnou odpovd, ale nmeckù kanclÞ dal jasn na-
jevo, ìe poskytnut penz je podmnno pÞijetm nezbytnùch spornùch opat-
Þen. I v Maarsku konen pÞiäla hodina pravdy.
Makroekonomick stabilizace byla zahjena v bÞeznu 1995 a skldala se
ze tyÞ róznùch opatÞen. Za prv, poten 9% devalvace domc mny byla
nsledovna zavedenm novho mechanizmu mnovho kurzu: byl jm Þ-
zenù pevnù reìim s pÞedem ohlaäovanùmi devalvacemi na zklad pohybu
relnho kurzu (crawling peg). Za druh, na veäker neinvestin statky
byla pÞechodn uvalena dovozn pÞirìka ve vùäi 8 %, kter mla zmrnit
obchodn schodky a zvùäit pÞjmy sttnho rozpotu. Za tÞet, vlda uinila
historickou dohodu s vtäinou odborovùch svazó o dvoucifernm snìen re-
lnùch mezd, kter mlo jednak obnovit mezinrodn konkurenceschopnost
maarsk pracovn sly a jednak snìit rostouc rozpotov vùdaje na sttn
Þednky a ostatn zamstnance veÞejnho sektoru. Za tvrt, vlda pÞed-
stavila srozumitelnou reformu veÞejnùch financ ve form zruäen väeobec-
nho nroku na rodinn pÞdavky a pÞdavky na dti. Ve snaze zlomit do-
hodu mezi zamstnavateli a zamstnanci vlda vùrazn zpÞsnila pravidla
pro vyplcen nemocenskùch dvek, pÞistoupila k zaveden poplatkó za
vzdln tÞetho stupn atd. PÞestoìe zaveden nkterùch opatÞen bylo od-
dalovno rozhodnutmi òstavnho soudu a nkter dalä byla smetena se
stolu maarskùm parlamentem, obratn kombinace zkladnch prvkó tto
makroekonomick politiky umoìnila znovunastolen finann rovnovhy,
kter nebyla doprovzena ekonomickou reces. Dóvra mezinrodnch fi-
nannch a investinch kruhó tak byla rychle obnovena a nadle prohlu-
bovna dalä oiäéujc vlnou privatizace. Koncem roku 1995 se Maarsko
stalo prvn zem z bùvalho komunistickho bloku, kter pÞistoupila k pro-
deji velkho objemu veÞejnùch statkó a zroveË pÞithla rekordn objem
istho pÞlivu pÞmùch zahraninch investic ve vùäi 4,5 mld. USD. V roce
1997 nastoupila zem cestu rychlho a udrìitelnho hospodÞskho róstu.
Na tomto mst by mla bùt zmnna ponauen, kter z vùäe uvedenho
plynou. Npadnù spch Maarska pÞi obnov finann stability na mak-
rorovni bez obdob recese a vysok udrìiteln mra róstu zaloìen na ob-
jemech vùvozó byly do velk mry dósledkem pruìnùch a efektivnch mik-
rostruktur, kter v t dob jiì adekvtn reagovaly na makroekonomick
podnty. Samotn dókladn modernizace podnikovho a finannho sektoru
byla vùrazn podpoÞena obshlou reformou prvn demokratick vldy v ob-
lasti prvnho a institucionlnho rmce. Makroekonomick stabilizace ne-
móìe bùt spän bez adekvtn odezvy na stran nabdky. V roce 1995 se
Maarsko mohlo naätst opÞt o dókladn restrukturalizovanou relnou
ekonomiku nezvratn propojenou s pÞednmi svtovùmi trhy. Je dobrou
zprvou, ìe v souasn dob se i esk oblasti reln a finann ekonomiky
k tto rovni vùvoje rychle pÞibliìuj. m dÞve tyto oblasti doshnou uzn-
vanho postaven, tm rychleji bude moci i esk ekonomika nastoupit ces-
tu vysok a udrìiteln mry hospodÞskho róstu.
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Stejn jako ve väech transformujcch se ekonomikch lze v dneän dob
v pÞpad obou zem vypozorovat prvek cyklickho ekonomickho vùvoje.
Posloupnost jednotlivùch udlost se väak v pÞpad tchto zem velmi vù-
razn liä, je tmÞ opan. V prvn polovin 90. let esk vldnouc vrstvy
velmi spän provdly adekvtn opatÞen pro obnoven makroekono-
mick rovnovhy, ale zcela opomjely budovn mikroekonomickùch insti-
tuc, nahrazujce je masovou privatizac. Maarsko zvolilo jinou cestu; pro-
vedlo obshlou restrukturalizaci podnikovho a finannho sektoru vetn
nutn modernizace prvnho rmce. Na druh stran zcela opomjelo nut-
nost obnovy finann rovnovhy na makrorovni. Ve druh polovin 90. let
se vùvoj zcela obrtil. Po prudkm zhoräen vnjä rovnovhy nov esk
vlda konen pÞistoupila kdókladn restrukturalizaci, kter byla okamìit
nsledovna tradin privatizac mnoha velkùch bank a podnikó. Naopak
maarsk vlda zavedla opoìdn radikln opatÞen nutn pro obnovu
makroekonomick rovnovhy a nastolila pomrn obezÞetnou makroeko-
nomickou politiku.
Ani v jedn zemi nebylo pro politick vrstvy jednoduch se z chyb pouit
nebo alespoË nkter chyby pÞipustit a nastolenù kurz zmnit. Je pomrn
pozoruhodn, jakou mrou mly vra a pÞedstavy o späch a pdech toho
druhho vliv na veÞejn i oficiln mnn, kter nkdy vùrazn ztìovalo
pochopen a rychlou npravu vlastnch nedostatkó. Väeobecn touha vstou-
pit do ãklubu bohatùchÒ (tj. Evropsk unie) vedla k obnoven historickho
soupeÞen obou zem, zdrav konkurence byla väak obas zastnna pÞe-
krucovnm skutenho vùvoje druh zem.
V prvn polovin 90. let se v Praze nejen objevovalo pÞliän sebeuspoko-
jen nad dosaìenùmi spchy transformace, ale zroveË dochzelo k pravi-
delnmu oznaovn Maarska za beznadjnù pÞpad. Vedouc politici i in-
telektulov s oblibou prohlaäovali eskou ekonomiku za liberlnjä, pro-
trìnjä a konkurenceschopnjä neì mnoho zpadnch ekonomik. ZroveË
degradujcm zpósobem komentovali situaci v Maarsku; ta se v t dob vy-
znaovala pomalùm tempem hospodÞskho róstu, vysokou mrou nezamst-
nanosti, velkùmi schodky, neustupujc inflac apod. Tyto negativn pÞznaky
byly späe neì opomjen makroekonomick zdrìenlivosti pÞipisovny sku-
tenosti, ìe Maarsko nepÞistoupilo k masov privatizaci. Tuto faleänou
pÞedstavu o spchu esk republiky siln podporoval totoìnù nzor mnoha
zpadnch intelektuló, kteÞ maarskou zkuäenost kvóli jej ãnudnÒ mal
vnjäkov efektivnosti zavrhli rovnì. Naopak v Budapeäti vldn propa-
ganda i pÞedn maarät vdci oprvnn zdórazËovali nkter nejviditel-
njä nedostatky eskho modelu. V tto souvislosti je zajmav, ìe nzk
mra nezamstnanosti v esk republice byla vìdy povaìovna za dókaz
selhn podnikov restrukturalizace. V t dob bylo maarsk veÞejn m-
nn jen vùjimen seznamovno s opravdu spänou st eskùch hospo-
dÞskùch politik, konkrtn s makroekonomickùmi politikami. Maarsk
politick vrstvy a vtäina vldnoucch osobnost totiì aì do roku 1995 dó-
leìitost tchto politik nechpaly.
Situace se dramaticky zmnila ve druh polovin 90. let. Druh demo-
kratick vlda se v Maarsku zoufale snaìila veÞejnmu mnn vysvtlit,
co je skutenù spch a pd. Zatmco pokraovala v prosazovn dóleìitosti
dókladn podnikov restrukturalizace a privatizace Ð a esk mnov krize
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tku Ð, stle populrnjä se stvala makroekonomick opatrnost; to vedlo
i k vyvìenjämu pohledu na vùvoj esk ekonomiky. Ale jak uì se asto
stv, po dosaìen nkolika ronch vysokùch mr hospodÞskho róstu se
nov nabyt maarsk hrdost rychle promnila v pocit sebeuspokojen a ofi-
ciln i veÞejn mnn mlo sklon zatracovat veäker dn v esk repub-
lice, asto s vyuìitm velmi kritickho a pesimistickho pohledu samotnùch
eskùch intelektuló na stav domc ekonomiky. A tak jen mlo lid dnes
vnuje pozornost tomu, ìe esk ekonomika v souasnosti velmi rychle do-
tahuje maarskù nskok a v mnoha ohledech se pro Maarsko opt stv
vùznamnùm konkurentem.
V poslednch nkolika letech se eät politici a intelektulov snaìili na-
lzt skutenù dóvod negativnho vùvoje esk ekonomiky. Mnohokrt pub-
likovan odsudky masov privatizace vytvoÞily hlubokù pocit viny a potÞeby
obhajoby tohoto originlnho konceptu Ð obviËovnm zbyten pÞsn m-
nov politiky, väeobecn obezÞetn vrov politiky, politickùch omyló, ko-
rupce apod. Pravdou samozÞejm je, ìe kuponov privatizace se postupn
stv vc minulosti a jej negativn dopady na vùvoj ekonomiky a podni-
kov kultury byly do velk mry pÞekonny etnùmi koreknmi opatÞenmi.
Je väak tÞeba si udrìet vyvìenù pohled na opravdov nedostatky tto his-
torick snahy o sociln inìenùrstv, a to i kvóli velkmu potu transfor-
mujcch se ekonomik, kter eskù model nsledovaly, ale nedisponuj po-
tÞebnùmi schopnostmi k nprav jeho chyb. Brzkùm pÞipojenm k Evropsk
unii by esk republika zskala vùjimenou historickou pÞleìitost k vyÞe-
äen vtäiny svùch souasnùch problmó. Ale mnoho jinùch transformuj-
cch se ekonomik tuto perspektivu nem. Je proto politickou i morln od-
povdnost tch äéastnjäch vyslat tmto zemm sprvn poselstv.
Přeložila: Ilona Katzová
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Visegrad TwinsÕ Diverging Path to Relative
Prosperity
Comparing the Transition Experience of the Czech 
Republic and Hungary
Lajos BOKROS – director, Financial Advisory Services, World Bank; former finance minister of Hungary
The author highlights the striking difference between the economic transition of
the Czech Republic and Hungary. These two countries, roughly of the same size and
same level of development, have traveled on markedly diverging paths toward rela-
tive prosperity. After the velvet revolution of 1989, the Czech Republic began to intro-
duce a comprehensive and consistent package of macroeconomic stabilization coup-
led with voucher privatization. Hungary Ð not having experienced arevolution, rather
a change of the ruling elite Ð was not ready to make substantial macroeconomic ad-
justment, but did implement a supply-side shock therapy toward corporate restruc-
turing. The strategy of the Czech government was widely regarded as successful,
while the Hungarian one was considered as flawed. The situation had changed by
the mid-1990s, however, when Hungary was forced to undertake comprehensive mac-
rofinancial stabilization, which, in turn, has paved the way for high-level, sustain-
able, and export-led growth since. The Czech Republic paid its price for postponing
corporate restructuring, but there have been important reforms since 1997 directed
at accelerating modernization in both the real and the financial sectors. The pattern
of macro versus micro adjustment was, therefore, quite the opposite in the two count-
ries.
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